










Herodotus  (III. 108)  regarding  the  fecundity of hares and  lions. We  think  that  the  text 
provides an interesting reflection on the natural balance between the animal species and 
the natural environment they live in. We discuss the information supplied by Herodotus 








ethnography  and  the  wonders  of  the  Persian  Empire  and  its  eastern 
boundaries3.  After  describing  India,  Herodotus  focuses  his  argument  in 
Arabia which  is  the  southernmost  region  of  the  empire,  famous  for  the 
production of aromatic spices ‐ incense, myrrh, cinnamon, white cedar, etc. 




2 This  approach was  inherited  from  the  Ionian  logography  and  it makes more 
complex the work of Herodotus which reflects several fields of Greek knowledge. In order 
to  simplify  the  bibliography  on  this  topic we  suggest  a  few  basic  references  such  as 
LEGRAND (1966) 37‐57, MEISTER (1998) 471 and HARTOG 2000. 
3 Specifically  India  (Hdt.  III.  98‐106).  On  the  ethnographic  and  geographic 









the Arabs’ version, Herodotus explains  that  the  female snake devours  the 
male during  the mating,  just as vipers do. This  fact prevents  snakes  from 
being prolific and thus from invading the whole Earth (Hdt. III. 108. 1 and 
109. 1). Among all these wonders (θωμαστά) information that describes the 



















Modern  scholars  have  proposed  at  least  two  interpretations  of  this 
passage: one religious and another one naturalistic. The most widespread is 
                                                        
4 Greeks knew  these aromatic plants  like  the  incense  (λιβανωτός)  thanks  to  the 
Phoenicians  (ASHERI/LLOYD/CORCELLA  (2007)  501), who  invented  these  tales  aiming  to 
increase the value of their goods (Paus. IX. 28. 2; HOW/WELLS (1967) 290‐292). Notice the 
parallelism with  the  Indian gold, kept by giant ants  (Hdt.  III. 102; analyzed by GÓMEZ 














doubtlessly  the  religious  one which  is  focused  in  the  intervention  of  the 
divine providence  (τοῦ θείου  ἡ προνοίη). For  instance, Thomas Harrison 
suggests that Herodotus brought up this abstract idea as the supreme force 
of ecological equilibrium. In this way, it would be responsible for the balance 
of  power  among  animals  that  prevented  their  extinction7.  This  line  of 
thinking  is  followed by other scholars such as  Jon Mikalson and  it  is also 
followed by the main historical commentaries on Herodotus8. Paul Demont 
is the one who has studied the passage more extensively and has connected 
it with  the Protagoras myth  (Pl. Prot. 321a)9.  In  this well‐known myth  it  is 
explained  how  Prometheus  and  Epimetheus  organized  life  from  its 
beginning10. In the dialogue, Protagoras holds that Epimetheus shared up the 
properties  among  the  animal kingdom  for  the  sake of keeping  a balance; 
some were made fast in order to be able to escape, others were made strong 




should  be  extinguished”  (Pl.  Prot.  321a)11.  In  the  same way,  Epimetheus 
attributed physical properties for the adaptation of the species to the weather 
and seasons: fur as protection from the cold, skins resistant to the inclemency 


























divine wisdom  (σοφιή) would  explain  the  balance  among  the  species;  in 
addition, Herodotus  refers  to  the nature  (φύσις)  as  an  explanation of  the 
reason why  the animals of prey are not so prolific. Thus, by means of  the 
observation and the interpretation of nature, proposals are put forward in an 
attempt  to  describe  and  predict  the  natural  behaviour  of  animals13. 
Doubtlessly,  this  is  a  feature  that  distinguishes Herodotus’  account  from 










of  the Child  (= Nat.Puer.) and Airs, waters  and places  (= Aër.)16. The analysis 
assesses  the  biological  explanation  about  how  the  phenomenon  of  the 
superfetation can take place by means of an analogy from the animal world. 
Concretely, on Nat.Puer. the twins’ birth is explained. The author claims that: 
twins  are  born  from  one  intercourse  since  the womb has many  sinuous  bags, 
located at different distances  from the vulva. Therefore, prolific animals have more 





















not  equal  physiological  models18.  In  some  Hippocratic  treatises  more 







the  text  (τοῦ  θείου  ἡ  προνοίη)  and  from  the  technical  terms 
(πολύγονοs/ὁλιγόγονos) contrasted with  the “scientific”  literature written 
after Herodotus’ work.  The  book Nat.Puer  dated  around  the  latest  V  or 
beginning of  the  IV  century BC and  is not  far away  chronologically  from 
Herodotus,  unlike Aristotle’s’  biological works21. On  the  other  hand,  the 
                                                        
17 We are not going deeper into the physiological explanation of the human body 













the Child, On Generation  and Diseases  IV  are  treatises  from  the  same  author  in  spite of 

















for  its  eggs are not much bigger  than goose  eggs,  and  the young  crocodile  is of  a 







predators  hold  a  natural  balance25.  There  is  no  defined  taxonomy  in 
Herodotus’  work,  only  isolated  observations  of  animal  behaviour  with 
special  attention  to  species  exotic  to  the  Greeks26. We  suggest  that  this 
‘ecological’ data is valuable for the appreciation of natural world knowledge 
of the period. Nevertheless, the truly ‘ecologic’ studies in the ancient Greece 
begin  in  the  IV century BC with Aristotle’s work and, even more specific, 
                                                        






















in  the Herodotus’ period, or a  little  later,  that would help us  to define an 




and correct  to us comparing Herodotus’  text  to  the Nat.Puer.; although we 
think that the analysis may have  included the relation between the animal 
world and the environment. From this point, our objective will be to continue 
exploring  the  Corpus  hippocraticum  (=  CH)  aiming  to  measure  up  the 


















III BC),  see LAÍN ENTRALGO  (1976)  35. We  recommend  Jacques  Jouanna’s work which 
















as  a  term of  comparison  to  interpret  the human body32. For  example,  the 






have suffered  the same  illness, such as a goat  (Morb.Sacr. 11. 3)34. This  is a 
clear example of the use of analogy between animal and human in medicine 
as a  tool  to  investigate human physiology. Moreover,  in VM we  can  find 
interesting  data  about  the  link  between  the  animal  world  (including 
mankind)  and  the  environment.  In  an  odd  retrospection  looking  for  the 












half  of  the V  century  (de  la VILLA  (2003)  457‐458). However,  in  each we  recur  to  the 






















to  the  environment.  This  inability  is  overcome  due  to  the  collective 
intelligence  which  brings  humans  to  discover  diet  and  food  cooking37. 




divine  providence,  that  suggests  humans  the  best  diet.  It might  be  also 
mentioned  that  the  Hippocratic medicine  was  not  lay  as  we  know  this 
concept nowadays, but it often offered alternative treatments to those of the 
Greek religious tradition38. 
On  the other hand, Aër. has another contribution  to  the study of  the 
influence of the environment on human and animals bodies39. The weather 
theory  that  is exposed  in Aër.  is  supposed  to explain how weather affects 
directly the whole biodiversity and not specifically humans40. Indeed, in the 
                                                        























introduction of  the  treatment of differences between Asia and Europe,  the 
text states: “I hold that Asia differs very widely from Europe in the nature of 
all  its  inhabitants and of all  its vegetation (Aër. 12. 1)41”. Thus,  the climatic 









territories. A  good  example  of how  the  climate  and  the habitat  influence 
animal morphology  is  shown  in  the  description  of  Scythia. Aër.’s  author 
remarks that the Scythians live in the north, in a region with no mountains, 































natural  diversity  is  caused  by  the  presence  of  fire  and  water  (dryness/ 
wetness) that are combined in different proportions generating the different 





This  notion  links  to  the  theory  exposed  in  Aër.  and  Hebd.  which 
suggests an idea quite generalized in the medical literature of the V century 




beings  are  nourished  by  three  elements:  solids,  liquids  and  breaths 
(πνεῦμαta; Flat. 3. 1)47. In other words, solid food, liquid food and breath are 





















the  air  from  the water  (Flat.  3. 3)48. As we  see, occasionally  the  argument 
started  from  a  general  reflection  about  the  living  beings  and  lead  to  the 




cause  of  life’s  variability  and  the  link  between  the  animal  world  and 
mankind. All animals partake of and  live  in balance with  their  ecological 
context. From our point of view, the medical literature included the human 
being  in  the  natural world  and  it  studied  humans  as  biological  subject. 
Because of that, the CH authors frequently do not exclude the observation of 











Indeed  the  character  of  the  disease  proved  such  that  it  baffles description,  the 
violence of the attack being in each case too great for human nature to endure, while 
in one way in particular it showed plainly that it was different from any of the familiar 
diseases:  the  birds,  namely,  and  the  fourfooted  animals, which  usually  feed  upon 
human bodies, either would not now come near them, though many lay unburied, or 
died  if  they  tasted of  them. The  evidence  for  this  is  that birds of  this kind became 
noticeably  scarce,  and  they were  no  longer  to  be  seen  either  about  the  bodies  or 
                                                        












Thucydides was  not much  interested  in  nature,  but  this  description 








performed  by  Thucydides. Nevertheless,  Thucydides  indirectly  sets  out  a 
specific ecological situation. Because of the zoonosis, the animals which feed 
on carrion were unusually  reduced. The pressing need  to bury  the corpses 









historical  commentaries;  see  GOMME  (1956)  156‐157  and  more  deeply  developed  in 
HORNBLOWER (1991) 323. 

















Xenophon  is another  interesting author  that describes  the context of 
this  kind  of  “ecology”  developed  in  the  classical  age,  specifically  in On 
hunting  (= Cvn)54. The description of  the hunter’s activity provides us with 
valuable  observations  of  the  animal  world  and  its  relation  to  the 
environment. An explicit case, once again, has the hare as an object, for it was 

















must be overpopulated by prey,  the  food shortage being  the only  limiting 





















can  be  produced  by  the  ecological  context. As  in  the  CH,  the  regions  of 
habitual habitat of predators, such as eagles, or even the hunting habits of 
humans, are described. Xenophon’s analysis shows that human beings act as 
a  regulator  of  these  species  by means  of  the  hunting  activity which  is  a 
voluntary and playful action, not a surviving instinct. 
Conclusions 
Hesiod  said  to  his  brother  Perses  that  justice makes  the  difference 
between  beasts  and  humans  (Th.  275‐280)58,  but men  do  not  stop  being 
animals  and  are  subjected  to  the  same  environmental  conditions.  The 
“scientific”  literature  of  that  age  starts  from  this  premise  and  it  studies 
human beings as a biological subject. Taking this into account, we think that, 
behind the account of hares and lions (Hdt. III. 108), there is an interest in the 










that biodiversity  is determined by  the  climatic variability of  the Earth.  In 
short, climates determined the ecological niches to which all species has to 
















he adapts  this analysis  to  the hunting  field, explaining  the high  fertility of 
hares and their adaptation to different ecological contexts such as the islands. 
In  conclusion,  among  the  several  wonders  and  exotic  data  that 
Herodotus  describes  about  the  inhabited  world,  we  find  interesting 
observations of the natural world. They are not isolated data but developed 
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(III. 108) en relación a  la  fecundidad de  las  liebres y  los  leones. Pensamos que el  texto 
ofrece una reflexión interesante sobre el equilibrio natural entre las especies animales y el 





texte propose une réflexion  intéressante au sujet de  l’équilibre naturel entre  les espèces 
animales  et  l’environnement  où  elles  habitent.  Nous  analysons  et  reconstruisons  le 
contexte  intellectuel  de  l’information  fournie  para Hérodote,  en  nous  centrant  sur  le 
Corpus Hipocraticum. 
Mots‐clés : Hérodote ; écologie ancienne ; Corpus Hipocraticum. 
